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БОЛАЛАРДА ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИНГ ФАОЛЛАШУВИГА ХИЗМАТ
ҚИЛУВЧИ ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАР
Игамова Дилдора. Назировна. – АДТИ, Хорижий тиллар кафедраси, катта ўқитувчи
Аннотация. Ушбу мақолада болаларда фикрлаш қобилиятини ривожлантиришда
ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш муаммоси муҳокама қилинади. Турли хил ҳаракатли
ўйинлар орқали болалар фикрлаш қобилиятини ривожлантирилади. Стресс ҳолатини
бартараф этишда ҳам ҳаракатли ўйинларнинг аҳамияти жуда катта. Ҳаракатли
ўйинлар орқали болалар фикрлаш қобилиятини шакллантириш босқичлари, мақсадлари,
вазифалари ажратиб кўрсатган.
Калит сўзлар: фикрлаш, ҳаракатли ўйинлар, болалар ёши, фикрлаш қобилияти,
чет тил дарслари, фикрлаш қобилиятини шакллантириш жараёни.
MOVING GAMESTHAT ARE MEANT TO ACTIVATE THINKING ABILITIES OF
CHILDREN
D.N.Igamova- academic chair of foreign languages, head teacher.
Annotation: The problems faced while developing thinking abilities by moving games will
be discussed in this article. Children's thinking abilities are developed by different moving games.
Moving games are also important on reducing stress level. Children can learn the stages of
developing thinking abilities, their purposes, and duties with the help of moving games.
Key words: thinking, moving games, children's age, thinking ability, the lessons of foreign
languages, the process of forming thinking ability.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА АКТИВИЗАЦИЮ
МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ.
Д.Н. Игамова - кафедра иностранных языков, зав. Кафедрой.
Аннотация: В статье будут рассмотрены проблемы, возникающие при развитии
мыслительных способностей с помощью подвижных игр. Детские мыслительные
способности развиваются с помощью различных подвижных игр. Подвижные игры также
важны для снижения уровня стресса. С помощью подвижных игр дети могут узнать
этапы развития мыслительных способностей, свои цели и обязанности.
Ключевые слова: мышление, подвижные игры, детский возраст, мыслительные
способности, уроки иностранных языков, процесс формирования мыслительной
способности.
Ўрганиш ва ҳаракат ўртасидаги муносабат ҳақида қанча кўп тажрибага эга
бўлинса, болалар билан ишлаш жараёнида янгидан-янги методлардан фойдалана
олиш учун шунча кенг миқёсда имкониятлар очилади. Ушбу мақолада болаларнинг
моторик қобилиятларини тезроқ ривожланиши ҳамда ўрганиш жараёнини
яҳшилашга хизмат қилувчи “ҳаракат” ҳақида сўз боради ҳамда фикрлаш
қобилиятининг янада фаоллашувига ёрдам берувчи 10 нафар ҳаракатли ўйинлар
тақдим этилади.
Аввалги қисмда болалардаги ҳам жисмоний ҳам ақлий ривожланиш
босқичида ҳаракатли ўйинларни ўрганиш жараёнига таъсири борасида сўз кетса,
кейинги қисмда эса мия фаолиятининг бир функцияси ҳисобланмиш фикр- лаш
қобилиятини янада юксалишига ҳизмат қилувчи тажрибадан ўтган 10 нафар
ҳаракатли ўйинлар тақдим этилади.
Хулоса қисмида боғча ёшидаги ҳамда илк бошланғич мактаб ёшидаги
болалар билан олиб борилган, ҳамда қуйида тақдим этилаётган харакатли
ўйинларни амалга оширишдаги тажрибалар ва уларнинг натижаси қайд қилиниб,
бу каби харакатли ўйинларнинг афзалликлари санаб ўтилади.
Ҳаракат-мия фаолиятининг фаоллашувига ёрдам беради.
Инсонлар нейронал тармоқлари ривожланиши ёки хотирада сақлаб қолиш
қобилияти юксалиши учун ҳаракатланиши фойдалидир. Она бачадонида боланинг
мияси тўла шаклланиб, ривожланиш жараёни бошланиши биланоқ, нейронлар
сигнал юборишни бошлайдилар. Атрофи фаол ҳамда завқли муҳит билан
йўғрилган чақалоқ, рангсиз ва меҳрсиз муҳит даврасида ўсаётган чақалоққа нисбатан
кўпроқ ҳамда қалинроқ, мустаҳкамроқ нейронал бирикувлар ишлаб чиқаради. Бир
ёшдан 10 ёшгача бўлган даврда боладаги ишлатилмаган нейронал бирикмалар
йўқолиб кетади. Кундалик ҳаётда фаол фойдаланилган нейронал бирикмалар эса
кучаяди ва мустаҳкамланади. Бу жараён бутун умр бўйи ҳам шу тарзда давом этади,
яъни инсон миясида мавжуд бўлган нейронал бирикмаларни тебратмаса,
фойдаланмаса, улар ўз ўзидан ўладилар. Бундан ташқари агар бош 20 дақиқа
давомида активликни йўқотса, яни ҳаракатсиз бўлса, бу пайтда ҳам доимий ўзаро
алоқада бўлувчи нейронлар қобилияти сусайиб кетади. Бундан келиб чиқадики,
миянинг таркибий қисмларидан бири ҳисобланмиш мияча юқорида ҳам таъкидлаб
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ўтилганидек, инсон мувозанатини сақлаб туришида, хотирлашда, сезги, идрок,
қарор қабул қилиш, гапириш ва ҳатто имо-ишора ва мимикаларни ифодалай
олишида ҳам асосий вазифани бажаради. Когнитив маълумотлар ҳаракатлар билан
бириккан ҳолда хотирада сақланган бўлса, осон эсланади, уларни жонлантириш
енгил кечади. Қабул қилинган маълумот ёки билим ҳаракат билан миячага
киритилганда, ўрганиш жараёни ҳаракат орқали янада самаралироқ миячага етиб
боради. Яна ҳаракат орқали мияча фаолияти машқ қилинганда, нейронал йўллар ва
бирикмалар кучайиб, мустаҳкамланиши эвазига мияда билим ёки маълумотнинг
муҳрланиши юзага келади.
Ҳаракат шундай самарадор воситаки, у миядаги оддий яшаш тарзи,
тирикликнинг кўриниши функциясини фикрлаш ҳамда ўйлаш сари йўналтира
олади. Сир эмаски, миянинг бирламчи вазифаси ҳаёт учун, яшаб қолиш учун
қаратилган бўлади, қолаверса у ўзига етиб келаётган ҳар бир стимулгақизиқтирувчи омилга қувонч ёки оғриқ каби ҳиссий таркиблар орқали муносабат
билдиради. Агар маълумот ҳатарли ёки таҳликали деб шарҳланмаса, у ҳолда
миянинг пешона бўлими унга нисбатан муносабат ёки жавоб билдиришга
ҳозирланади. Ва аксинча, агар мияга келган бу маълумот ҳавфли ёки номуҳим деб
изоҳланса, у ҳолда Flight-and-Fight - реакцияси юзага келади. Бунда бош мия
қобиғида ҳаракатланаётган қон ҳамда глюкоза орқали орқа мияга узатилиши
натижасида фикрлаш жараёнидаги юқори тартиб сезиларли суратда қисқаради ва
бузилади. Бу жараён мияда янги янги ғоялар пайдо бўлиши ҳамда унинг
ривожланишига тўсқинлик қилади.(5)
Стресс ҳолатини бартараф этишда ҳам ҳаракатнинг аҳамияти жуда катта.
Агар бола стресс ҳолатли вазиятга тушиб қолганда, бош мия қобиғидаги қон
айланиш тизими етарлича ҳаракат қила ололмаслиги боис, мувозанат бузилади.
Мияда узоқ вақт сақланиб турган стесс ҳолати мия фаолияти самарадорлигини
сусайтиради, натижада боладаги қарор қабул қилиш, хотирлаш, эсга олиш, тиниқ
фикрлаш каби қобилиятлар пасайиб кетади. Бироқ, агар ўрганиш жараёни
эмоционал ижобий вазиятда бўлиб ўтса, болалардаги буни сақлаб қолиш ҳамда
эслай олиш ҳисси янада юқори бўлади. Чунки ўша ўрганиш жараёнидаги жўшқин
ҳаракатли ҳамда завқли ҳолат мия фаолиятини жонланиши ва фаоллашувига
туртки беради. Мия комплекс равишда бир бутунликда ўрганиши боис, бола
ўтилган билимини эслаётганида ўша билимни олаётган пайтидаги эмоционал
ҳамда ижобий жиҳатлар ҳам бирга кўз олдига келади. Бу жараён уни бу
маълумотни хотирасида узоқ сақлаб қолишига хизмат қилади. Ва аксинча агар
ўрганиш жараёни салбий ҳиссиётлар: уялиш ҳамда қўрқув билан боғланган бўлса,
уни хотирлаш давомида ёқимсиз туйғулар гавдалангани боис, стресс ҳолати юзага
келади- бу эса билимни хотирада сақланиб қолиниши ўрнига, унинг миядан чиқиб
кетишига сабаб бўлади.(5)
Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, ҳаракатли машқ ҳамда ўйинлар
боладаги ўрганиш жараёнига фақатгина ижобий таъсир этибгина қолмай, балки
уни янада самарали ривожланишида катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаб
ўтмоқчимиз. Умумий олганда улар қуйидаги афзалликларни тақдим этади:
Мотивацияни уйғотади ҳамда кучайтиради
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Концентрацияни жамлайди
Фикрлаш жараёнини тезлаши ҳамда ўткирлашишига сабаб бўлади
Мия ичидаги коммуникацияни яхшиланишига олиб келади
Мияда жонланган кучли қизиқиш-электромагнит энергия оқимини
бутун тана бўйлаб айланишига сабаб бўлади
Миянинг фақатгина бир томон ярим шари доминант тарзда
ҳаракатланишини олдини олиб, икки ярим шарнинг ўзаро бир-бири билан актив
алоқада болишлигини таъминлайди
Қон айланиш тизимини ҳам бир маромда ҳаракатланиши учун хизмат қилади
Концентрация қобилиятини кучайтириш даражасида мияни фаоллаштиради
(5)
Консентрация ўрганиш жараёнининг самарали натижа бериши учун муҳим
омил ҳисобланади. Тизен қарашларига кўра консентрация-бу руҳий уйғоқликнинг
юқори даражадаги ҳолати. Болада бундай ҳолатни дастлаб пайдо қилолсаккина, у
ниманидир ўргана олади. Боғча ва бошланғич мактаб ёшидаги болаларда
консентрация қуйидаги тартибда жамланиб туради:
4-5 ёш -таҳминан 10 дақиқа
6-7 ёш- таҳминан 15 дақиқа
8-9 ёш- таҳминан 20 дақиқа
10 ёш -таҳминан 25 дақиқа
Беш ёки ўн дақиқали қисқа танаффусдан сўнг, яна машғулотни давом эттирса
самарали бўлади.( 1990:12)
Қуйида ҳавола этилаётган ҳаракатли ўйинлар боғча ёшидаги болаларга ҳам
бошланғич мактабнинг қуйи синфидаги болаларга ҳам мўлжалланган бўлиб,
нафақат дам олиш фазасида, балки, ўрганиш мақсадида, машғулот жараенида
фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
Ким топқир ва ким чаққон? (қиёс www.gesund-macht-schule.de)
Ўйин мақсади: диққатни жамлаш, фикрлашга чорлаш ва саноқни ҳамда чет тилида
ўрганган сўз ва рангларни мустаҳкамлаш
Болалар сони: 8-10
Ёши: 6-7
Жой: майдонча
Материал: пластик таёқ ёки ўйинчоқ
Ўйин жараёни: Жами болалар ўйинли тарзда икки гуруҳга бўлинади, мозайка
(puzzle) ёки рангли карточкалар ёрдамида. Миқдори тенг бўлган икки гуруҳ ораси 68 метр масофа билан бир бирларига қараб турадилар. Ҳар қайси гуруҳ
иштирокчиларига маълум сонлар тарқатилади, яъни биринчи гуруҳдаги 5 болага
ҳамда иккинчи гуруҳдаги 5 болага 5 хил рақам тарқатилади. Орадаги масофанинг
марказий нуқтасига пластик таёқча ёки бирон енгил ўйинчоқ қўйилади. Ўйин
бошқарувчиси тарқатилган 5 хил рақамнинг бирини баланд овоз билан айтади.
Қайси гуруҳдаги бола айтилган рақам билан ўзи ушлаб турган рақам бир хиллигини
англаши билан марказ томон чопади. Ким ўртадаги пластик таёқни биринчи бўлиб
қўлга киритса очко олади. Ўйин шу тарзда ҳамма иштирокчилар чақирилгунга
қадар
давом
этади.
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1-вариант: Бу ўйинни турли ёшли болалар билан ҳам ўйнаш мумкин, масалан
ҳайвонларни машғулот қилиб ўтилганда, юқоридаги сонлар ўрнида ҳайвонлар
расмларини берса ҳам бўлади, бунда ўйин бошқарувчи ҳайвон номини айтиб
чақирганда, қўлида ўша ҳайвон расмини тутиб турганини билган бола ўртада турган
ўйинчоқни олиш учун чопади.
2- вариант: Чет тилини ўрганишни бошлаган гуруҳда ҳам айнан шу тартибда,
фақат ўрганилаётган хорижий сўзлар ёрдамида давом эттирса, жуда қўл келади, уй
ҳайвонлари, сонлар, ёки ранглар машғулотда ўргатилгандан сўнг, уни мустаҳкамлаш
учун шундай 2 гуруҳга ажратиб, расм ёки сонлар ёки рангларни тарқатиб, сўнг,
уларни чет (инглиз, немис, рус) тилларида айтиб чақирганда қўлидаги ранг айнан
айтилаётган рангни ўзилигини билган, англаган бола, марказдаги таёқни олиш учун
чопади.
”Машғулот мавзусини топиш” (5)
Ўйин мақсади: кенг фикрлаш, мушоҳада қилиш ҳамда танқидий фикрлаш
Ёш: 6-7
Болалар сони: 10-12
Материал: Режалаштирилган машғулот мавзуси юзасидан тушунтириш учун
керак бўладиган (болани кенгроқ фикрлашга чорлаш учун керак бўлмайдиган
нарсалар ҳам қўйилиши мумкин) предметлар: масалан, бир мавзуга оид предметлар
кўпроқ қўйилиб, мавзудан ташқари предметлар ҳам аралиштирилади; расм, япроқ,
копток, кичик дарахтча, айиқча, китоб, қуш, қайчи, гул ва бошқалар.
Ўйин жараёни: юқоридаги каби нарса ва предметлар стол устига қўйилади,
болалар ҳаммаси 3- 5 дақиқа мобайнида сокин мусиқа остида ўйин бошқарувчиси
(тарбиячи ёки ўқитувчи) кўрсатмаларига асосан ҳаракатли машқлар билан стол
атрофида айланадилар. Мусиқа тамом бўлгандан сўнг, тарбиячининг“ Қандай
таҳминларингиз бор, ҳозирги машғулотимиз мавзуси нима ҳақида бўлиши
мумкин?“- дея ҳаммани нигоҳини стол устида ётган нарсаларга қаратади. Ҳар бир
бола ўзининг таҳминларини ёки таҳминй саволларини ифода этади, масалан“ Бугун
копток ўйнаймизми?“, ёки „ Китоб расмини чизамизми?“- каби. Бир бола бир неча
таҳминлар айтса бўлади. Ўқитувчи имкон доирасида ҳар бир боланинг таҳминини
қисқача қайд этиб қўйиши керак бўлади. Машғулот сўнггида мураббий дарс
мазмунини таҳминлар билан қиёслаб, ким тўғри таҳмин қилганини, яна кимдир
янада кенгроқ фикрлашга ҳаракат қилганини эълон қилади.
Ақлий ҳаракат ўйини
Ўйин мақсади: фикрлаш, диққатни жамлаш ва шунга монанд ҳаракат қилиш
Ёш: 5-7
Болалар сони-10-12
Ўйин жараёни: Барча болалар пленум, яъни доира шаклда стулда ўтирадилар.
Ўйин бошқарувчиси аввалда ўйин тартибини тушунтиради: У бирин-кетинликда
сўзлар айтади, агар бу сўз ейиладиган нарса бўлса, мисол учун “олма” дейилса, улар
буни англаб чаппак чалишлари лозим бўлади, агар ҳаво, осмон жисмлари бўлса,
масалан “қуёш”, ёки, “самолёт” бола ўрнидан туриб қўлларини юқорига кўтариши
лозим, ва агар ўйинчоқ номи бўлса, масалан “копток”, ёки “ қўғирчоқ, улар
ўринларидан туриб сакрашлари керак бўлади.
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Вариантлар: Бу ўйинни чет тилларни ўрганишни бошлаган болалар гуруҳида
ҳам ҳудди шу тартибда чет тилида ўрганилган сўзлар иштирокида ўйналса,
болаларнинг сўз заҳирасидаги лексик бойликларини мустаҳкамлаш ҳамда
бойитишга ҳисса қўшади.
Ҳиссий пантомима (5)
Ўйин мақсади: Ижодий фикрлаш ҳамда ролга киришиш
Ёш: 5-7
Болалар сони: 10-12
Ўйин жараёни: Болалар барчаси ўз жойларида, стулларида айлана шаклида
ўтирадилар. Ўйин бошқарувчиси савол ташлайди, масалан: “ Агар жаҳлингиз чиқса,
юзингиз қай ҳолатга тушади?”- болалар ўтирган ҳолларида ҳолатни тушунгач, ролга
киришадилар, яъни жаҳли чиққан одам қай кўринишда бўлишини ифодалайдилар.
Ижодий қобилиятга кўра болалар ўринларидан туриб, бошқа ҳаракатлар орқали
тасвирлашлари ҳам мумкин бўлади. Бола яҳшироқ тушуниши учун, бошида
тарбиячи ёки ўқитувчи ўзи бир бор намуна сифатида кўрсатиб бериши мақсадга
мувофиқдир. Давоми сифатида шу каби саволлар берилади, масалан: “Агар ҳурсанд
бўлсангиз қандай ифодалайсиз?”- ёки ҳафагарчилик, қўрқув, баҳт, чарчаганлик,
уйқусираш ҳолати каби ҳиссий ҳолатларни мимика ва гестика орқали ролга кириб
ижро этишлари талаб этилади. Ўйин орасида болаларни баҳолаб ёки
рағбатлантириб турса ҳам ўринлидир.
Вариантлар: Чет тилини ўрганишни бошлаган гуруҳда ҳам шу ҳолатларни
ифодаловчи “феъллар“ айтилиши билан болаларни пантомима шаклида ижро
этишларига ундаса бўлади: Масалан “You are happy” ёки “You are tired” каби.
Копток узатиш ( 10)
Ўйин мақсади: ҳаракатли машқ орқали танишиш ҳамда савол ва жавоб
беришни ўрганиш
Ёш- 3-7
Болалар сони- 8-10
Материал: копток
Ўйин жараёни: Ҳамма болалар айлана шаклида ораси 20 сантиметр масофа
билан стул устида ўтирадилар. Ўйин бошқарувчиси ҳам уларнинг доирасида
ўтирган ҳолда оёғида коптокни тутганча бошлайди: “ Менинг исмим Сабина, сенинг
исминг нима?” дея оёғидаги коптокни ёнида ўтирган боланинг оёғига узатади,
болакай оёғида коптокни тутиб олгандан сўнг, саволга жавоб беради ва шу тарзда
яна савол билан ёнидаги шеригига коптокни узатади. Ҳамма исмини айтиб,
танишиб бўлганларидан сўнг, Иккинчи айланишда ўйин бошловчиси бошқа
мавзудаги савол билан яна коптокни узатади, масалан “ олма қандай шаклда
бўлади”, ёки “ Сен қаерда яшайсан? “, ёки “ Ҳафтада неча кун бор?” каби болаларда
машғулотда ўтилган мавзулар юзасидан саволлар бериши мумкин, ва бевосита бола
ҳам аввал саволга жавоб қайтариб, ўзи ҳам савол беришга уринади, диққат яна ҳам
жамланиши учун, коптокни бир-бирларига оёқларида узатадилар.
1-Вариант: Бу ўйин табиат қўйнида, боғ ёки ҳиёбонда, стулсиз, майса устида
ўтириб ўйналса ҳам фойдали бўлади. Кичик ёшли болаларда ўйин фақат она
тилида олиб борилади.
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2-Вариант: Бу ўйинни чет тилини ўрганаётган катта гуруҳларда ҳам ҳудди шу
тартибда фақат ўрганилган ҳорижий сўзлар билан ўйнаш мумкин, айниқса мактаб
ёшидаги 6-7 ёшли болалар, хорижий дарсларда қўлласа мақсадга мувофиқ бўлади.
Қувноқ кубикчалар (5)
Ўйин мақсади: визуал қобилиятни жисмоний ҳаракатлар билан боғлаб,
фикрни кенгайтириш
Ёш: 5-7
Болалар сони- 8-10
Материал: 2 дона сонлар ёзилган кубикчалар ҳамда ҳар бир сон учун
ёпиштирилган ёки чизилган 6 та ҳаракатни ифодаловчи расм.
Ўйин жараёни: Ўйин бошқарувчиси болаларни 2 гуруҳга бўлади, иккала гуруҳ
алоҳида ўзлари учун ажратилган стол атрофида айлана бўлиб турадилар. Биринчи
гуруҳ кубикни айлантиради, неча рақам тушса алоҳида қоғозчада шу рақам остига
чизилган ёки ёпиштирилган ҳаракатни, масалан: “ сакрамоқ“ ни ҳаммалари гуруҳ
билан бажариб кўрсатадилар. Ўйин бошқарувчиси савол беради: “ Кимлар ёки
нималар сакрай олади?” , Болалар мантиқан фикрлаб, жавоб берадилар, тўгри
жавоблар қайд этиб борилади. Кейин иккинчи гуруҳ ҳам кубикни айлантирадилар
ва тушган рақам остидаги расмни биргаликда бажариб кўрсатадилар, масалан “
сузмоқ”, яна ўйин бошқарувчиси бу гуруҳга ҳам савол беради: “ Кимлар ёки
нималар суза олади?” иккинчи гуруҳ иштирокчилари ҳам суза оладиган нарсаларни
санайдилар, шу тартибда биринма-кетин кубикдаги олти сон ва бунга монанд
расмдаги ҳаракат бажарилгунча ўйин давом этади, сўнггида қайси гуруҳ кўпроқ
тўғри фикрлаб жавоб берганликларини айтиб ўтиш ёки тақдирлаш ҳам мумкин.
Вариант: 6-7 ёшли, чет тилини ўрганишни бошлаган гуруҳларда ўйинни хорижий
тилда ҳам ўйнатиш мумкинлиги тавсия этилади.
Ранглар ассоциограммаси (10)
Ўйин мақсади: Фикрлашни кенгайтириш ҳамда кузатувчанликни ошириш
Ёш: 5-7
Боллар сони: 10-12
Ўйин жараёни: Болалар 10-15 дақиқа табиат қўйнида сайрга чиқадилар,
гулзор, боғ ёки ҳиёбонга. Боғча ёки мактаб ҳовлиси ҳам бўлиши мумкин. Сайрдан
олдин ўйин бошқарувчиси болаларга сайр давомида кўраётган нарсаларига
эътиборли бўлишларини айтади. Сайр ниҳоясига етгач, болалар стулларига
жойлашадилар ҳамда ўйин бошқарувчиси бир бошдан ҳаммадан алоҳида нима
кўрганини ва унинг ранги қандай эканлигини сўрайди. Жавобларни қайд этиб
боради ва ким кўпроқ нарса кўриб, рангларини ҳам тўгри эслаб қолган бўлса,
олқишлаб, ёки рағбатлантиради.
Вариант: Чет тилини ўрганаётган гуруҳларда чет тилида ҳам нарса номлари
ҳамда унинг рангларини хорижий тилда айттириш мумкин.
Қўлимда нима бор? (10)
Ўйин мақсади: кенг фикрлашга чорлаш, нутқни ўстириш
Ёш: 6-7
Болалар сони- 10-12
Материал: майда нарсалар солинган қути ёки қопча, ёки жомадон
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Ўйин жараёни: Болалар айлана шаклида ўтирадилар. Ўйин бошқарувчиси
ҳона ўртасига стол устига ичига бир неча ҳил майда ашёлар тўлдирилган қути ёки
қопча қўяди. Аввал ўзи қутича ичидан бирон нарсани танлаб, қўлига яширади
ҳамда болаларга мурожаат қилади: “ Қўлимдаги бу думалоқ нарсанинг номини
эсимдан чиқардим, топишга ёрдам бера оласизларми?”, болалар таҳмин қилиб,
думалоқ нарса номларини айтадилар, агар жавоблар ичида тўғриси бўлмаса, у яна
таърифлашни давом эттиради, “ у нарса жуда керакли, у ҳар хил рангларда бўлиши
мумкин”, болалар яна таҳмин қиладилар, “Айниқса қишда у бўлмаса совқотиб
қоламиз”, Болалар хаёлларига келган жавобни айтаверадилар, “ агар у узилиб кетса,
онамиз тикиб беради” Бир бола “ тугмача “ дейди, шу тарзда тўғри жавоб
топилгунга қадар таъриф давом этаверади. Жавобни тўғри топган бола қути ёнига
келади ҳамда унинг ичидан бирон нарсани қўлига яширади ва уни таърифлайди,
ўйин шу тарзда ҳар бир бола қутидан нарса олиб, таърифлаб, топгунларича давом
этади.
1-Вариант: Бу ўйинни очиқ табиат қўйнида, болалар сайр қилиб
бўлганларидан сўнг ҳам амалга ошириш фойдалидир.
2-Вариант: Болалар ёши ва савиясига қараб чет тилида ҳам олиб бориш
мумкун.
Шакллар орқали фикрлаш (11)
Ўйин мақсади: Фикрлашни расм чизиш ҳа ҳаракат орқали кенгайтириш
Ёш: 5-7
Материал: Ҳар бир бола учун алоҳида нуқтачалар билан тўлдирилган вароқ
ҳамда чизиш учун қалам, магнит ҳамда доска
Ойин жараёни: Болаларга шакллар ҳусусида маълумот берилгандан сўнг,
нуқтачалар билан қопланган вароқни ҳамда қаламни бериб: “Нуқтачаларни
бирлаштириш билан қандай шакллар чиза олиш мумкин” дея вазифа берилади.
Болалар фикрлаб, уддалай олганларича нуқталарни бирлаштириб, учбурчак,
тўртбурчак ёки бошқа шаклларни чизишади ва ҳар бир бола Пин-Борд усулида
магнит доскага ёпиштиради. Ҳамма болалар чизган шаклларини доскага
илишгандан сўнг, расм эгалари, бирма- бир доскага чиқиб, расмини кўрсатиб, нима
чизганини айтади ва бу шаклда қандай предмет ёки нарсалар бўлиши
мумкинлигини ҳам айтиши мумкин.
Моҳир чеварлар (12)
Ўйин мақсади: ижодкорликни ҳамда кенг фикрлашни ошириш, саноқни
машқ қилиш
Ёш: 4-7
Материал: ҳар бир бола учун қоғоз қирқийдиган қайчи, клей, ҳамда газета
Ўйин жараёни: ҳар бир болага қайчи ҳамда эски бир вароқ газета
тарқатиилади ва „Газетани бир томонидан оҳиригача етказмасдан ким кўпроқ қирқа
олади?“ дея вазифа берилади. Болалар гоҳ тўғри, гоҳ қийшиқ қилиб бўлсада
газетани оҳиригача олиб бормай, соч толаси каби узун- узун қилиб қирқиб
чиқадилар. Сўнг ким нечта бўлак қирққанини ўзи санаб беради ва энди клейни ҳам
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ишлатиб, „бу қирқилган газетадан нималар ясаш мумкин“ деб ҳитоб қилинганда,
болалар ижодий фикрлаб, нима ясасалар ҳам уни таърифлаб берадилар.
Вариант: Чет тили ўрганаётган гуруҳда хорижий тилда олиб борса ҳам
бўлади. Болалар чет тилида санаб, ясаган нарсаларини номини ҳам чет тилда
сўзлаши мумкин.
Хулоса: Бу ҳавола этилган ўйинлар боғча ҳамда мактаб ёшидаги болалар
иштирокида ўйналган ҳамда тажрибадан ўтган ўйинлардир. Педагогик
фаолиятимнинг дастлабки дамларида боғчанинг катта, (6-7 ёшли) мактабга тайёрлов
гуруҳида чет тили дарсини қуйидаги ўйинлар орқали болаларга машғулот сифатида
етказганман. Ҳаракатли ўйинлар она тилида ўйналганда ҳам боланинг фикрлаш
доирасини кенгайишига ёрдам бериши сир эмас, агар чет тилини ҳам шу каби
ҳаракатли ўйинлар билан бошланса, аввало боладаги мотивация уйғонишида,
концентрация жамланишида, булар эса миядага нейронал ҳолатга ижобий таъсир
этиб, синапслар бирикувига ёрдам беришида, бу бирикувлар ўрганилган билимни
узоқ муддатли ҳотирага жойланиши ҳамда сақлашига замин бўла олишини
юқорида келтирилган илмий асослар ҳам тасдиқлайди. Менинг боғчадаги кичик
доирада олиб борган ҳаваскорлик тадқиқотим ҳам шуни исботлади. Ҳаракатли
ўйинлар билан чет тилини ўрганишни бошлаган мактаб ёшидаги болалар, мактабга
қабул қилиниш учун психолог томонидан ўтказилган суҳбатда, бошқа гурухдаги
ўйинларсиз, ҳусусан, чет тили машғулотида иштирок этмаган болаларга нисбатан
сезиларли даражада яҳши натижалар кўрсатишган. Уларнинг фикрлаш доираси
ҳамда диққатни жамлай олишдаги, фикрларини эркин ифода қила олишдаги
фарқи анча юқори эканлигини психологлар ҳам тасдиқлаган. Шу нуқтаи назардан
шундай фикрга келдимки, бу каби ҳаракатли ўйинларни нафақат 6-7 ёшдан, балки
ундан ҳам эртароқ ёшда бошланиши боланинг тафаккури ривожига, дунёқарашига,
мушоҳада қила олишига, анализ ва синтез қилишни ўрганишига катта ҳисса
қўшади. Айниқса, тез суратда ривожланиб бораётган Ўзбекистон таълим
тизимидаги чет тилларни ёшликдан ўқитишга эътибор давлат миқёси даражасига
кўтарилган паллада бу каби ҳаракатли ўйинлар, қолаверса, саноқ ўйинлари,
алфавитли ўйинлар, ролли ўйинлар, нутқий ўйинлар, ҳотира ўйинлари ва бошқа
кўп турдаги таълимий ўйинлардан фойдаланган ҳолда чет тилини ўргатиш ҳам
замон талаби ҳам ўрганиш мақсадининг ўзгинасидир.
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КИТОБХОНЛИК - ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ ОШИРУВЧИ ВОСИТА
СИФАТИДА
яхши китоб ўз сир-асрорини бир ўқишда фош қилмайди. уни такрор ўқиганинг
сайин тушуниб борасан.(стефан кинг)
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Аминов Бахтиёр
Аннотация: Ушбу мақолада ўқувчилар маънавиятини оширишда китобхонлик ва
мутолаа маданияти, ёш авлодни мутолаага ундаш, уларнинг маънавий-интеллектуал
салоҳияти, онгу тафаккури ва дунёқарашини юксалтириш хақида фикр юритилган.
Калит сўзлар: эзгулик, юксалиш, китобхонлик, маданият, маънавият, китоблар
фонди, ривожланиш.
ЧТЕНИЕ-ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ НАРАЩИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: В этой статье говорится об идее повышения знаний, кругозора и
нравственного воспитания людей и молодого поколения к чтению книг.
Ключевые слова: доброта, вознесение, чтение, культура, духовность, книжный
фонд, развитие.
READING-INTELLIGENCE AS A CAPACITY-BUILDING TOOL
Annotation: In this article it is said about the idea of rising intelligence, outlook and
behaviovr of people and young generation to convince their reading habits.
Keywords: kindness, ascension, reading, culture, spirituality, books fund, development.
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